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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij punimi është të hulumtoj, krahasoj, grumbulloj dhe analizoj të dhëna rreth
shesheve si hapësira publike, duke e bërë kështu krahasimin dhe evoluimin e arkitekturës së
tyre si dhe rëndësinë e tyre në përmirësimin e jetës shoqërore.
Fillimisht do të përshkruaj evoluimin e arkitekturës së hapësirave publike, në fokus sheshet
urbane. Pas kësaj do të trajtohen faktorët të cilët ndikojnë në arritjen e një dizajn të suksesshëm
të një sheshi urban publik përmes disa rasteve të studimit dhe analizave në lokacion. Në fund
do të bëhet një propozim i dizajnit të sheshit në qytetin e Podujevës në bazë të studimit dhe
analizave të bëra gjatë këtij punimi.
Fjalët kyçe: sheshi urban, hapësirë, zhvillim, krahasim, formë, dizajn urban, hapësirë publike, shoqëri.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to explore, compare, collect and analyze data about squares as
public space, thus making comparison and evolution of their architecture as well as their
importance in improving social life.
Initially I will describe the evolution of the public space architecture, focusing on urban
squares. After that, I will address the factors that affect a successful design of an urban public
square through some case studies and analysis at the site. In the end, there will be a proposal
design of Podujevo town square based on the study and analysis made during this paper.
Key words: urban square, space, development, comparison, shape, urban design, public space, society.
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1. HYRJE
“Matësi i çdo qytetërimi të madh janë qytetet e saj dhe një masë e madhështisë së qytetit
duhet të gjendet në cilësinë e hapësirave publike, parqeve dhe shesheve të saj.”
-John Ruskin
Ekziston një korrelacion ndërmjet hapësirës urbane dhe shoqërisë. Llojet e ndryshme të
hapësirave urbane lidhen me aktivitetet specifike të grupeve të ndryshme shoqërore. Hapësira
publike e pashfrytëzuar dhe e papërdorur nga njerëzit dhe hapësira pa destinacion social
shpesh pasqyron formën fizike të saj.
Hapësirat publike luajnë një rol të rëndësishëm për qytetin dhe njerëzit që jetojnë në të,
kontribuojnë në kohezionin social dhe identitetin lokal, veprojnë si një katalizator për
ndryshimet sociale e sigurojnë një vend për mbledhjen e grupeve të ndryshme të komunitetit.
Hapësira publike janë vende që na lejojnë të ndajmë me persona të panjohur, të cilët nuk janë
të afërmit, miqtë apo kolegët tanë, dhe janë hapësira për politikë, religjion, tregtie, sporti,
hapësira për bashkëjetesë paqësore dhe takime të ndryshme.
Sheshe janë të vendosura kryesisht në qendër të qytetit. Në ceremonitë e shumta siç janë rastet
fetare, funeralet, festat dhe takimet politike, sheshi është vendi për t'u mbledhur.
Ekziston një gamë e gjerë e provave të cilat tregojnë se hapësirat publike mund të përcjellin
një sërë përfitimesh në sferat ekonomike, sociale dhe mjedisore. Këto hapësira formojnë
personalitetin shoqëror të një territori dhe janë një pjesë e karakterit të saj të veçantë.
Efektet e kushteve të ndryshueshme ekonomike dhe sociale gjithnjë e më shumë po bëhen të
rëndësishme për mënyrën se si njerëzit përdorin dhe i formojnë mjediset e tyre. Popullsia
urbane është rritur në mënyrë dramatike në mbarë botën dhe për pasojë struktura fizike e
qyteteve po ndryshon vazhdimisht, kryesisht në mënyra negative. Ndërsa rritet popullsia, rritet
edhe kërkesa për infrastrukturë. Privatizimi dhe decentralizimi janë dy shqetësimet kryesore
për të ardhmen e qyteteve dhe hapësirat e hapura publike.
1.1.Njohja me hapësirat publike
Një hapësirë publike i referohet një zone apo vendi që është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë,
pavarësisht nga gjinia, raca, etnia, mosha apo niveli socio-ekonomik.
Studimet kanë treguar se një hapësirë publike me cilësi të mira mund të jetë e favorshme për
ekonomitë lokale. Hapësirat publike lejojnë komunitetin të ekzistojë dhe të përparojë. Hapësira
publike është "dhoma e qëndrimit në ajër të pastër, qendra jonë e kohës së lirë në natyrë".1
1

Sir Stuart Lipton, Chairman, The Value of Public Space, 2003.
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Sot, më shumë se gjysma e popullsisë së botës jeton në qytete. Megjithatë, deri në vitin 2050
kjo parashikohet të rritet në dy të tretat. Krijimi i qyteteve që janë të hapur dhe të përgjegjshëm
ndaj nevojave të banorëve të tyre është, ose duhet të jetë, qëllimi i planifikuesve urbanë dhe
projektuesve në mbarë botën. Hapësirat publike janë një përbërës jetik i qyteteve. Hapësirat
publike mund të luajnë një rol kyç në shkëmbimin ndërkulturor. 2
1.2.Çka janë sheshet publike urbane?
Një shesh i qytetit është një hapësirë publike e hapur që gjenden zakonisht në zemër të një
qyteti që përdoret për tubime në bashkësi.3 Emra të tjerë për sheshin e qytetit janë qendra
qytetare, sheshi i qytetit, sheshi urban, sheshi i tregut, sheshi publik, sheshi. Ata luajnë rol në
një mori të gjerë të aktiviteteve dhe veprojnë si platformë ku njerëzit kalojnë kohë. Në
funksionin e tyre më themelor, sheshet publike janë shkurtime të hapësirës midis ndërtesave.
Por ato janë gjithashtu arteriet përmes të cilave jeta dhe historia e një qyteti rrjedhin dhe
zhvillohet: brenda një sheshi, e kaluara dhe e tashmja, personale dhe politike, bashkohen.
Sheshet urbane janë pjesë e hapësirave publike; këto hapësira janë një nëngrup i një hapësire
më të madhe dhe më të përgjithshme e cila njihet si hapësirë urbane (Figura 1).

HAPËSIRA
URBANE

HAPËSIRA
PUBLIKE

Figura 1. Definimi i sheshit publik, ,

2
3

SHESHI
PUBLIK
URBAN

(Burimi:nga hulumtimi).

Dr.Sc. Binak Beqaj, Zhvillimi urban, planifikimi dhe dizjani, 2015.
Dr.Sc. Binak Beqaj, Nga planifikimi urban modern, drejtë planifikimit hapësinor të integruar, 2019.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.Historia dhe evoluimi i shesheve si hapësira publike
Formacionet e para të qytetit u shfaqën 6000 vjet më parë dhe sheshet e qytetit u krijuan në
kryqëzimin e rrugëve të rëndësishme tregtare . Një shembull i hershëm i shquar i shesheve të
sotme publike është "Agora" e grekëve. Demokracia ka luajtur një rol të rëndësishëm në
formësimin e qyteteve greke. Agora ishte një vend i hapur në qendër të qytetit ku zhvilloheshin
aktivitetet politike, sociale dhe ekonomike. Agora greke ishte hapësira publike për të gjitha
llojet e tubimeve; të tilla si takime politike, lojëra atletike dhe muzikore, shfaqje teatrore dhe
aktivitete tregtare . Forma gjeometrike e agorës ishte zakonisht katrore ose drejtkëndësh.

Foto 1. Agora greke, (Burim: nga hulumtimi, http://www.agathe.gr/overview/).

Ngjashëm, Forumi Romak ishte një hapësirë e madhe e hapur ku njerëzit mblidheshin për
aktivitete politike, ekonomike dhe sociale (Foto 2). Sipas Mumford (1961) forumi romak ishte
kombinimi i agorës dhe akropolit, meqë përfshinte më shumë aktivitete (si Projektimi i
Shesheve Urbane 515, tempujve, sallës së drejtësisë dhe shtëpive të këshillit) me më shumë
renditje zyrtare. Sidomos, gjatë periudhës republikane, forumi ishte zemra e qytetit.
Në vitet e fundit të Perandorisë Romake forumi romak humbi rëndësinë e tij dhe u përdor më
pak nga publiku. Pas rënies së Perandorisë Romake, bazilikat u shndërruan në kisha dhe të dy
katedralet dhe kishat u bënë fokusi i jetës së përditshme në mesjetë. Shumica e hapësirave të
hapura publike u formuan rreth ndërtesave fetare. Gjatë kësaj periudhe veprimtaritë tregtare u
zhvilluan edhe në hapësira publike. Prandaj në mesjetë, hapësira të hapura publike ishin
përdorur kryesisht për ceremonitë fetare dhe si pazare. Në disa vende evropiane u shfaqën
katrorë dhe sheshe qytetare gjatë kësaj periudhe. Në periudhën neoklasike (periudha e Rilindjes
dhe Barokut), ka pasur disa ndryshime të dukshme në morfologjinë e qytetit. Me ndryshimin
ekonomik, politik dhe filozofik perspektivat, qasjet për planifikimin dhe projektimin e qyteteve
9

të zhvendosura me ndikimin e racionalizimit gjatë Rilindjes. Format dhe planet zyrtare ishin
shumë të zakonshme në këtë periudhë. Simetria dhe rendi ishin parimet thelbësore në hartimin
e shesheve. Piazzat (sheshet) italiane janë shembujt shumë të njohur të shesheve të Rilindjes
publike. Monumentet dhe burimet u shtuan në dizajn për të krijuar mjedise estetike të
këndshme (Foto 3).

Foto 2. Forumi Romak, (Burim: nga hulumtimi,
www.greenbuildings.com).

Foto 3. Piazza Navona, Itali, (Burim: nga hulumtimi ©
Nicola Forenza).

Në shekullin e 19-të, revolucioni industrial shkaktoi ndryshime dramatike në hartimin dhe
planifikimin urban. Krijimi i rrjeteve të gjera hekurudhore çoi në rritjen e popullsisë zonat
urbane të cilat nxitën rritjen e qyteteve. Zonat e reja industriale u zhvilluan pranë qyteteve dhe
klasa e punës filloi të lëvizte në qytete për të banuar. Ndërsa borgjezia ngriti, gratë u bënë më
pjesëmarrëse në jetën e qytetit. Shfaqja e arkadave tregtare, rrugëve tregtare, pazare dhe
dyqanet krijuan një formë të re të hapësirës publike. Struktura e ndryshueshme sociale,
ekonomike dhe politike e qytetit gjithashtu preku morfologjinë e qytetit. Rritja e popullsisë
nënkupton më shumë nevoja, më shumë shërbime dhe më shumë mbeturina. Struktura e qytetit
filloi të përkeqësohet. Në fund të shekullit 19, shqetësimet për përkeqësimin e mjedisit dhe
mirëqenien e komunitetit shkaktuan lëvizjen e parqeve. Në vend të rrugëve dhe shesheve, zona
të mëdha të gjelbra u shfaqën si vende të reja publike. Rritja e popullsisë në zonat urbane
vazhdoi gjatë shekullit të 20-të dhe qytetet bëhen gjithnjë e më të zgjeruar, heterogjene dhe të
fragmentuara. Pronësia private e automjeteve tregoi një rritje të shpejtë dhe qytetet bëhen
mjedise dominuese të automjeteve motorike. Si rezultat, lëvizja e këmbësorëve dhe liria ishin
të kufizuara. Në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të, shumë sheshe urbane u kthyen në
udhëkryqe sidomos në vendet në zhvillim (Foto 4,5). Zakonet e reja të konsumit dhe trendet
gjithashtu shkaktuan rënien e përdorimit të hapur të hapësirës publike. Qendrat tregtare janë
bërë për kohë të lirë. Në fund të shekullit të 20-të, pas përhapjes së përdorimit të internetit,
mjediset virtuale u shfaqën si "platforma sociale" të reja.
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Foto 4. Sheshi Kizilay, Ankara në vitet 1940 dhe 2017, (Burim: nga hulumtimi online).

Në vendet islamike, feja ka pasur një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin dhe përdorimin e
hapësirave të hapura publike. Xhamia ka qenë qendra e jetës shoqërore dhe shembujt e stilit
perëndimor të shesheve urbane nuk mund të shihen në vendet islamike. Në mënyrë të ngjashme
gjatë gjithë historisë së vendbanimeve turke, sheshet u formuan rreth xhamive. Meqenëse
tregjet dhe rajonet komerciale ishin të vendosura edhe rreth xhamive, këto sheshe ishin ku
jetonte jeta shoqërore, veçanërisht në periudhën e Perandorisë Osmane.
Megjithëse mund të gjesh lehtësisht gjurmët e ndikimit romak / bizantin në strukturën aktuale
të qytetit të Stambollit, sheshet ende urbane janë të vendosura pranë xhamive dhe ndërtesave
të tjera fetare. Për shembull, sheshi sot Sultanahmet i njohur dikur si hipodrom i
Kostandinopojës është i rrethuar nga ndërtesa fetare si Xhamia Sultanahmet dhe Muzeu Hagia
Sofia. Sheshet janë përdorur gjithashtu për të festuar ceremonitë e dasmave, festat dhe festat.
Gjatë periudhës së hershme republikane, sheshe të reja urbane u vendosën rreth ndërtesave
administrative dhe qeveritare ku u zhvilluan ceremonitë kombëtare.4
Pas viteve 1950, urbanizimi u rrit në mënyrë dramatike. Qendrat e qytetit gradualisht u bënë
gjithnjë e më shumë të mbushur me njerëz dhe të ngushtë me njerëz dhe makina. Në zonat
metropolitane u shfaqën qendra të reja të qytetit dhe qytetet u zgjeruan në mënyrë të
pakontrolluar.
Zhvillimet politike gjithashtu ndikuan në përdorimin e hapësirave të hapura publike. Gjatë
viteve 1970 sheshet e qytetit, u përdoren për shumë protesta dhe tubime të grupeve të ndryshme
të shoqërisë. Megjithatë, pas kësaj periudhe, sheshet urbane u shndërruan në vende jo-politike
dhe më pasive. Pas globalizimit të viteve 1990 ka një ndikim masiv në të dyja stilet e jetës dhe
në përdorimin e hapësirës publike. Njerëzit kanë filluar të preferojnë të kalojnë kohën e tyre të
lirë në ambiente të mbyllura, në vend të hapësirave publike. Si rezultat, sheshet urbane kanë
4

Peter, George Michael. Public squares: an analysis of an urban space form and its functional determinants,
1968.
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humbur rëndësinë dhe funksionet e tyre brenda qytetit, si në shumë vende të tjera në mbarë
botën.5
2.2.Llojet e shesheve nëpër histori
Para së gjithash, sheshi është përdorur si një vend grumbullimi, zakonisht ka ndjenjë të fortë të
mbylljes dhe lidhjeve të përshtatshme për rrugët. Zakonisht i referohet si një zonë e përshtatur
nga ndërtesat. Prandaj, ndjenja e mbylljes zakonisht debatohet. Vlera e rrethimit të ndikojë në
suksesin e sheshit është gjithashtu argumentohet. Camillo Sitte (1989) mori një sërë parimesh
artistike. Për Sitte, mbyllja ishte ndjenja kryesore e urbanizmit dhe parimi i tij kryesor ishte se
'sheshi publik duhet të jetë entitet e mbyllur . Ai mendonte se nuk duhet të ishte e mundur të
shihej nga sheshi së bashku më shumë se një rrugë në të njëjtën kohë. Paul Zucker (1959)
përshkruante llojet e shesheve urbane.
Ai tregoi se ekzistojnë lloje të ndryshme të sheshit në përmasën vizuale:
•

Sheshi i mbyllur,

•

Sheshi dominant,

•

Sheshi bërthamor,

•

Sheshet e grupuara dhe

•

Sheshi amorf.

Ai mendonte se sheshi nuk duhet të jetë krejtësisht i ngushtë, por mund të krijohet nga disa
ndërtesa të njohura. Ajo gjithashtu mund të karakterizohet nga një ndërtesë ose grup ndërtesash
ndaj të cilave hapësira drejtohet dhe në të cilën janë të lidhura të gjitha strukturat përreth.
Sheshet fituan gjithnjë e më shumë funksione me zhvillimin e shoqërisë njerëzore dhe
zhvillimin e qyteteve. Kohët e fundit, kinematë, restorantet dhe muzetë gjithashtu po gjejnë
vendin e tyre në sheshe.
Qytetet dhe sheshet bashkë me to, në të vërtetë po bëhen muze, një koleksion i përvojave
njerëzore që ruajnë vlera të shumta kulturore. Veçanërisht që nga shpikja e trafikut të
motorizuar, vetura individuale ka shkatërruar pothuajse shumicën e hapësirave publike të
hapura. Është e rëndësishme të theksohet, sheshi ka marrë përsipër përgjegjësinë më të
rëndësishme të hapësirës në natyrë. Teorikisht, mund të themi se sheshet dhe plazhet e mëdha
i japin identitetit qyteteve.

5

Catie Marron, City Squares: Eighteen Writers on the Spirit and Significance of Squares Around the World,
2016.
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2.2.1. Sheshi i mbyllur
Është një mbyllje e plotë e ndërprerë vetëm nga rrugët që çojnë tek ajo. Elementi primar i çdo
sheshi të mbyllur është paraqitja e saj e formës së rregullt gjeometrike përsëritja e shtëpive ose
llojeve të shtëpive identike, përballë zonës së mbyllur. Çdo fasadë përmbush një funksion të
dyfishtë. Nga njëra anë, ajo është pjesë e një strukture individuale, në anën tjetër ajo është pjesë
e një rendi të përbashkët urban të hapësirës. Vazhdimi dhe konteksti i strukturave të kornizës
janë arritur nga arkadat e kolonadës dhe harkut. Megjithatë, oborri i brendshëm me një strukturë
komplekse monumentale nuk është një shesh nga planifikimi i qytetit.

Foto 5. Place de vosges, Paris, Francë, (Burim: nga hulumtimi, © Vivianne Ponti).

2.2.2. Sheshi dominant
Karakterizohet nga një strukturë individuale ose një grup ndërtesash drejt të cilave drejtohet
hapësira e hapur. Strukturat rrethuese janë të lidhura me to. Ndërtesa dominuese mund të jetë
një kishë, një pallat, një qyteze qyteti, një burim i zhvilluar arkitektonike, një teatër. Zakonisht
drejtimi i një rruge kryesore që hapet në shesh përcakton boshtin drejt ndërtesës dominuese.
Këto sheshe “detyrojn” spektatorin të lëvizë drejt dhe të shohë arkitekturën. Sheshi dominues
prodhon një direktivë të lëvizjes. Struktura e dominuar nuk duhet domosdoshmërish të jetë
voluminoze. Shumë shpesh është thjesht një portë ose një hark që mund të dominojë një shesh
të tërë.
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Foto 6. Sheshi St Peter's, Vatikan, (Burim: nga hulumtimi, www.StockPhoto.com, AP).

2.2.3. Sheshi bërthamor
Sheshi bërthamor përbëhet nga një bërthamë, një theks i fortë vertikal - një monument, një
burim, një obelisk që është mjaft i fuqishëm që të ngarkojë hapësirën përreth me një tension që
lë përshtypjen e sheshit. Dimensionet e sheshit bërthamor janë të kufizuara pasi efektet vizuale
të monumentit qendror janë të kufizuara natyrshëm.

Foto 7. Sheshi Trafalgar, Londër, (Burim: nga hulumtimi,

© Nathan Hughes Hamilton).

2.2.4. Sheshet e grupuara
Në sheshe të grupuara, sheshet individuale mund të ndahen në mënyrë organike dhe estetike
në një tërësi gjithëpërfshirëse çdo njësi - sheshi individual, përfaqëson një entitet, estetikisht të
vetë-mjaftueshëm dhe ende pjesë e një rendi më të lartë gjithëpërfshirës . Kur një shesh më i
vogël hapet me një nga anët e tij në një shesh më të madh, kështu që akset individuale të secilit
shesh takohen në një kënd të drejtë ose një grup prej tre ose më shumë sheshe të formave dhe
14

përmasave të ndryshme rrethojnë një ndërtesë dominuese ose dy sheshe individuale bien në
një model koherent, edhe pse ato ndahen nga njëra-tjetra me blloqe shtëpie kemi te bëjmë me
sheshe te grupuara (Foto 9).

Foto 8. Piazza Maggiore, Bologna, Italy, (Burim: nga hulumtimi, © Maurizia Iannò).

2.2.5. Sheshi amorf
Amorf nuk është formë, i paorganizuar, nuk ka formë specifike nuk përfaqëson cilësi estetike
ose mundësi artistike sidoqoftë nëse ndan disa elementë me sheshet e analizuara më parë,
mund të duket si njëra prej tyre. Dimensionet e mëdha përqindjet e shumë prej strukturave
heterogjene të parregullta dhe madje kontradiktore vendndodhja dhe madhësia kur janë aq të
ndryshme me të gjithë faktorët e tjerë të dhënë rezultojnë shpërndarjen në shkallë dhe
shkatërron të gjitha mundësitë estetike.

Foto 9. Sheshi Washington, New York, (Burim: nga hulumtimi,

© Matt Tyrnauer).
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2.3.Roli i shesheve urbane në hapësirën urbane
Kjo pjesë e studimit përqendrohet në rolet dhe funksionet e shesheve urbane bashkëkohore.
Sheshet urbane kanë një shumëllojshmëri të roleve dhe funksioneve pasi ato janë forma më e
rëndësishme e qytetit në të cilën kryhen lloj-lloj aktivitetesh. Është një vend ku njerëzit kanë
ndërveprime pozitive shoqërore, takohen me njëri-tjetrin, hanë drekë, mbajnë një bisedë
miqësore, shikojnë botën të kalojnë, lexojnë diçka, pushojnë për një kohë ose dyqan përreth.
Elementi kyç i hapësirave publike është të jetë motivues dhe i besueshëm: "formimi i cilësisë
është të pasurit e një shoqërie multi-kulturore dhe heterogjene" (Carr et al., 1992).
Megjithatë, nuk duhet ta harrojmë rolin konvencional të shesheve, domethënë qëllimin e tyre
për të stimuluar aktivitetet tregtare. Në të vërtetë, edhe sot, ka një lidhje të fortë midis
aktiviteteve tregtare dhe hapësirave të hapura. Për më tepër, hapësira publike mund të
ndikojnë pozitivisht në vlerën ekonomike të vendit. Në botën e sotme, hapësira publike, me
rolin e tyre si gjeneratorë ekonomikë, konsiderohen si vlerë e shtuar dhe faktorë të
shumëzimit të zhvillimit spekulativ (Thompson, 1998).
2.4. Efekti i shesheve publikë në ndërveprimin social
Në ditët e sotme, ndikimi i rritjes teknologjike në jetën e njerëzve dhe në shoqërinë tonë është
i jashtëzakonshëm, i pashmangshëm dhe gjithashtu shqetësues. Ndikimi i tepruar i
teknologjisë në jetën tonë ka bërë që komuniteti ynë të ndryshojë drejt më shumë privatizimit
dhe jetës së izoluar. Në këtë pikë, roli i hapësirave publike urbane në jetën shoqërore është
bërë më i dukshëm dhe domethënës.6 Çështjet e jetës shoqërore në hapësirat publike dhe
marrëdhëniet me krijimin e një qyteti të gjallë dhe dinamik nuk është duke i kushtuar shumë
vëmendje planifikimit urban dhe dizajnit. Kjo tezë ngrit çështjen e konsiderimit të hapësirave
publike dhe se si hapësira publike urbane (sidomos sheshet) mund të inkurajojnë / bindin
qytetarët për të rritur ndërveprimin shoqëror. Në hapësirat e hapura, fëmijët e vegjël mund të
mësojnë rreth sjelljes shoqërore duke shikuar se si duken të huajt dhe si veprojnë, si
komunikojnë me të huajt dhe si të mbajnë paqen në mes të ditës. Aktivitetet e organizuara
duhet të përfshijnë nevojat e familjeve dhe fëmijëve në mënyrë që ata të mund të përfshihen
në jetën e përgjithshme të popullsisë të qytetit. Rëndësia e shesheve urbane si hapësirë
publike në jetën e njerëzve pra është shumë e rëndësishme dhe e nevojshme për zhvillimin e
kulturës së një vendi, mund të themi se krijojmë një pasqyrë të një vendi.7

6

Tonnelat, S. (2010). The sociology of urban public spaces
Sadat Hajmirsadeghi, R., Shamsuddin, S., Foroughi, A., 2012, The Impact of Physical Design
Factors on the Effective Use of Public Squares.
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2.4.1. Pse hapësirat publike (sheshe) janë të rëndësishme?
Në diskursin urbanistik, një nga pyetjet kryesore që duhet të merret parasysh është pikërisht
çështja e rëndësisë së hapësirave / shesheve publike dhe kontributi i tyre në lidhje me ruajtjen
dhe zhvillimin e pëlhurave sociale, ekonomike dhe mjedisore të qytetit. Kjo mund të
përmblidhet me disa pika:
•

Sigurimi i ambientit “të gjallë”, të punës dhe të lojës,

•

Inkurajoni njerëzit që të kenë një mënyrë jetese dhe mirëqenieje të shëndetshme
përmes kalimit aktiv dhe pasiv (kohës së lirë), në një lloj aktiviteti të organizuar, ecjes
dhe ndërveprimit social.

•

Destinacioni për vizitorët dhe turistët.

•

Hapësira publike me cilësi të lartë tërheq tregtinë dhe investimet.

•

Mundësi për mësim informale.

•

Vend qendrorë për ngjarjet dhe aktivitetet të shoqërisë.

•

Mundësi për ruajtjen dhe pjesëmarrjen e komunitetit, rritjen e ndërgjegjësimit dhe
përmirësimit të jetesës së njerëzve.

2.5.Kriteret e dizajnit të sheshit urban
Suksesi i hapësirave publike është në një lidhje të drejtpërdrejtë me ekzistencën e publikut
(njerëzve), prandaj, për të ruajtur arritjen, hapësira publike duhet të ofrojnë "atë që njerëzit
duan në një ambient atraktiv dhe të sigurt" (Carmona et al., 2003, fq. 100). Ka një numër
studimesh që kanë të bëjnë me suksesin e vendeve urbane, disa kanë një qasje fizike, dhe disa
të tjerë kanë një qasje psikologjike. Për më tepër, nga ana tjetër, ka studime që japin një qasje
që është një përbërje e qasjeve fizike dhe psikologjike.
Duke u bazuar në atë që u përmend deri më tani mund të themi se këto janë kriteret sipas të
cilave mund të vlerësohet një shesh:
•

Se sa është social?

•

Sa ka aktivitete?

•

Sa është i rehatshëm?

•

Sa është i qasshëm?

•

Sa janë të kënaqur përdoruesit?
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Ky punim ka për qëllim të studiojë rëndësinë e hapësirave publike urbane (shesheve) në jetën
shoqërore përmes vlerësimit të lidhjes mes mjedisit urban dhe sjelljes sociale nga perspektiva
njerëzore. Për më tepër, elementet që ndikojnë në përmirësimin e kësaj marrëdhënie, për të
arritur në një përfundim për planifikimin dhe dizajnin e një hapësire publike urbane e cila
inkurajon ndërveprimi shoqëror dhe zhvillimin social e ekonomik të qytetit.
3.1.Pyetjet dhe objektivat e hulumtimit
Ky punim ka për qëllim ti përgjigjet këtyre pyetjeve:
•

Cilët janë faktorët që ndikojnë në përmirësimin e bashkëveprimit social?

•

A mund të inkurajojmë ndërveprimet shoqërore përmes shesheve urbane?

•

Si ndikon dhe çfarë roli ka dizajni i sheshit në zhvillimin e qytetit dhe jetës shoqërore
në të?

Objektivat e punimi janë:
•

Përmes hulumtimit të literaturës së shkruar dhe online të analizojmë se si njerëzit e
perceptojnë hapësirën publike.

•

Të hetojë qëndrimet dhe metodat për të bindur njerëzit që të bashkëveprojnë me
mjedisin urban dhe pas kësaj me sheshet urbane.

•

Të vë në pah rendësin e shesheve urbane si hapësirë publike në jetën shoqërore për të
fituar një imazh që plotëson nevojat e qytetarëve në Podujevë.

•

Të analizoj disa raste studimi të praktikave të mira të shesheve urbane.

•

Të paraqesë një propozim dizajn të bazuar në studim.

18

4. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Shqetësimet më të mëdha ekzistojnë rreth çështjeve të cilat lidhen me shoqërinë në
përgjithësi ku normalisht që në të njerëzit dhe ndërveprimi mes tyre ka rol kryesor.
Kjo për shkak të rëndësisë së këtyre subjekteve dhe ndikimit të tyre në jetën dhe shoqërinë e
individëve. Ndër to edhe planifikimi dhe hartimi i një hapësire publike (sheshi) nuk ka
përjashtim dhe arsyeja është se këtu përfshihen fusha të ndryshme të studimit të cilat i
interesojnë shoqërisë, siç janë ato ekonomike, politike dhe sociale ose kulturore.
Kjo tezë përqendrohet më së shumti në çështjet sociale, faktorët dhe efektet e saja për të
planifikuar dhe dizajnuar hapësirat publike (sheshet).
Për të gjetur përgjigjen e pyetjes që përmendet më lart, studimi heton së pari kuptimin e
sheshit urban si hapësirë publike përmes eksplorimit në disa artikuj dhe libra. Ai nxjerr në
pah aspektin shoqëror të shesheve urbane përmes një krahasimi të disa literaturave. Përmes
studimit të sjelljes dhe reagimeve njerëzore teren, ai tregon edhe identitetin e vendit, i cili ka
qëllim “kuptimin e vendit” dhe ndikimeve që sheshi sjell në shoqërinë tonë. Studimi synon të
trajtojë jetën shoqërore bazuar në rolin e mjedisit të njerëzve dhe pjesëmarrjen e tyre në
vende publike (sheshe).
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5. METODOLOGJIA E PUNËS
Ky punim është mbështetur në shqyrtimin e literaturës së disponueshme, disa raste studimi,
analizës së lokacionit dhe gjithashtu studimeve të mija paraprake.
Në fillim do të përdori disa pjesë të literaturës në dispozicion, të cilat përfshijnë libra dhe
artikuj të ndryshëm, në mënyrë që të shprehin një nocion të qartë rreth hapësirave publike dhe
shesheve urbane, rëndësinë e shesheve urbane në shoqëri dhe tipare e tyre. Për më tepër, kjo
metodë do të përdoret për tu përgjigjur për pyetjet që janë përmendur më lartë si “pyetjet
hulumtuese”. Literatura përfshin studime relevante nga disiplina të ndryshme.
Shumëllojshmëria e studimeve ndihmoi për të fituar më shumë informacion në lidhje me këtë
temë.
Vëzhgimi si një metodë e rëndësishme empirike mund të përdoret për të kuptuar
karakteristikat unike të një hapësire. Duke vëzhguar segmentet e hapësirës mund të kemi një
perceptim të qartë të formës dhe funksionimit të hapësirës. Përveç kësaj, mund të vëzhgohen
edhe forma e organizimit të aktiviteteve të ndryshme. Kjo metodë bën të mundur që ne të
krijojmë një lidhje më të afërt me hapësirën dhe mjedisin.
Analizat e përdorura për këtë hulumtim mund të ndahen në:
Analizat e literaturës
Hapësira urbane luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin social të qytetarëve. Në këto vende
formohen ndërveprime shoqërore. Përcaktohet një zonë shoqërore dhe gjithashtu përjetohen
mekanizmat e jetës kolektive. Kështu mungesa e një hapësire urbane të përshtatshme mund të
shkaktojë sëmundje sociale në qytete. Sheshet janë një nga zonat më të rëndësishme urbane
dhe kanë qenë prej kohësh konteksti i formimit të jetës shoqërore.
Ndërsa popullsia po rritet gjithnjë e më shumë, po rritet edhe nevoja për infrastrukturë. "Rritja
e mobilitetit, teknologjive të komunikimit dhe globalizimit çon në zgjerimin e zonave urbane
duke shkaktuar ndryshime në stilin e jetës, dhe përdorimin e hapësirave publike"8
Analizat e lokacionit
Analiza e lokacionit përdoret për të kuptuar dhe zhvilluar një lokacion. Kjo analizë bëhet me
qëllim të planifikimi, ruajtjes së elementeve të ndryshme, vendosjen e gjurmëve të ndryshme,
përcaktimin e nevojave, orientimin e ndërtesave dhe gjithë rrethinës urbane të atij lokacioni.
Këto analiza na japin një pamje të plotë të funksioneve dhe funksionimit të lokacionit.

8

Murat Z. Memluk, Designing Urban Squares, 2013, pp.1.
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Formohen ashtu që të kemi sa më të qartë se si mund ti shfrytëzojmë anë pozitive dhe ti
rregullojmë ato negative në bazë të nevojës si dhe të hartojmë plane tjera përmes këtyre të
dhënave.
Analiza hulumtuese-cilësore
Analiza hulumtues është hetimi i një pune të veçantë hulumtuese që kryhet nga ndonjë
institut, organizatë ose individ. Një projekt kërkimor kërkon shumë mbledhje të të dhënave,
vëzhgim dhe, më e rëndësishmja, një studim të plotë të secilit dokument të mbledhur për të
arritur në një përfundim të qëndrueshëm. Analiza e një pune të tillë natyrisht do të jetë e një
strukture serioze dhe prandaj duhet të kryhet me shumë kujdes. Njohuria paraprake e projektit
aktual të hulumtimit është shumë e rëndësishme përpara se të filloni punën për të analizuar
projektin e veçantë. Dokumenti i analizës së hulumtimit do të ndryshojë në varësi të temës
dhe fushës së hulumtimit, por struktura që formon bazën e analizës do të mbetet e njëjtë.
Në rastin tim unë kam zgjedhur të kryej një pjesë të hulumtimit me analizë cilësoree përmes
pyetësorit me qytetarët e qytetit të Podujevës.
Analiza cilësore në thelb do të thotë të matim diçka nga cilësia e tij dhe jo nga sasia. Kur
bëjmë një analizë cilësore, ne po eksplorojmë se si përshkruajmë diçka. Kur bëjmë punë
cilësore, ne punojmë me përshkrime. Ne punojmë me ndjenja, mendime, perceptime. Ne
përpiqemi të kuptojmë motivimet dhe sjelljet.
Analiza krahasuese
Analiza krahasues na mundëson të krahasojmë mes dy apo më shumë “objektivave” duke na
mundësuar të kemi një përfundim mbi një qështje a mendim, të nxjerrim dhe klasifikojmë të
dhëna të cilat na duhen. Kjo analizë kërkon të di pyetjet apo temat për të cilat do ti
krahasojmë “objektivat” e pastaj të kërkojmë dhe ti veçojmë ato.
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6. ANALIZAT
6.1.Hyrje
Komuna e Podujevës, shtrihet në verilindje të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 633km².
Kufizohet me komunën e Prishtinës në jug, me Obiliqin, Vushtrrinë, Mitrovicën dhe
Leposaviqin në perëndim. E tërë pjesa veriore dhe lindore kufizohet me Republikën e
Serbisë. Gjatësia totale e vijës kufitare është 175,2 km.
Kufiri i komunës kalon nëpër terrene malore, afër vijave ujëndarëse apo nëpër to, dhe në
pjesë të ulëta nëpër disa qafa malore, ose në lugina duke i prerë tërthorazi. Me Prishtinën
gjatësia e kufirit është 37.39 km i cili kalon nëpër terrene kodrinore-malore dhe kah
perëndimi lëshohet në luginën e lumit Llap te Lupçi i Poshtëm. Nga kjo pikë kufiri merr
drejtim verior dhe kufizohet në distancë 2.8 km me komunën e Obiliqit. Kah veriu vazhdon
kufizimi me komunën e Vushtrrisë duke u ngritur maleve të Kopaonikut me gjatësi 18.9 km.
Me Mitrovicën gjatësia e kufirit është 17.52 km, derisa me Leposaviqin është 7.7 km duke u
rritur lartësia mbidetare. Me Republikën e Serbisë gjatësia e kufirit është 90.9 km. Lartësia
mbidetare e kufirit në pjesën perëndimore është mjaft e lartë ngase shtrihen në pjesën jugore
të maleve të Kopaonikut. Në kufizim me komunën e Leposaviqit në majën Shatorica lartësia
mbidetare është 1770 m. Pika më e ulët e kufirit është në pjesën jugore në fshatin Lupç i
Poshtëm në luginën e lumit Llap me rreth 550m.
Në bazë të disa vlerësimeve ka rreth 88499 banorë. Përbëhet nga 76 fshatra, me 213 banorë
në një km².9

Foto 10. Sheshi “Ali Ajeti”, Podujevë, (Burim: nga hulumtimi,

© DroneZoneKS).

9

PZHK-Plani Zhvillimor i Komunës së Podujevës, https://kk-arkiva.rksgov.net/podujeve/getattachment/769cd791-b7bd-4718-940e-96f1cca31f57/Plani-Zhvillimor-Komunal(PZHK).aspx.
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6.2.Analizat e lokacionit
6.2.1. Pozita e lokacionit
Lokacioni i përzgjedhur për sheshin e ri është në qendër të qytetit të Podujevës me një
hapësirë prej 7,680.00m², hapësirë kjo e cila ka një pozitë mjaftë të mirë pasi që do të
siguronte qasje më të lehtë dhe në të gjitha anët për qytetarët që do ta shfrytëzonin atë.

Harta 1. Lokacioni, (Burimi: nga hulumtimi).

6.2.2. Topografia e lokacionit
Mund të dallohen tri tërësi kryesore relievore, në perëndim malet e Kopaonikut, majet e të
cilave arrin deri 1770 metra. Në pjesën lindore ndodhen malet e ulëta, majet e të cilave nuk
kalojnë 1100 metra, nga të cilat më të rëndësishme janë: Prugovci, Braina, malet e Turuqicës,
Herticës etj. Në mes këtyre dy tërësive malore ndodhet fushëgropa e Llapit e shtrirë në
drejtimin V-J, me gjatësi rreth 31km. Njëkohësisht në këtë fushëgropë është i koncentruar
aktiviteti ekonomik, vendbanimet, popullsia, tokat e bukës etj. Në pjesët malore vendbanimet
janë më të rralla por ndodhen pyjet dhe kullosa. Pjesa perëndimore ka rrëpira më të ashpra
dhe më rrallë e populluar. Pjesa lindore është më e ulët dhe lëshohet në fushëgropë me rrëpira
më të buta prandaj është më e përshtatshme, për këto arsye është më e banuar. Si rezultat i
formave relievore rrjedh ekspozicioni i terrenit që në këtë komunë është i përshtatshëm ngase
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ka pakë sipërfaqe që është i ekspozuar kah veriu, verilindja dhe veriperëndimi. Pjesa jugore e
komunës ka ekspozicion verior dhe në lugina lumore që janë prerë në male. Prej formave
tjera relievore dallohen luginat lumore që fillojnë në male. Më të rëndësishmet janë lugina e
lumit Llap, lumit të Kaqandollit, lumit Batllava. Lumi Dumnica nuk ka luginë të shprehur
lumore, ngase rrjedhja e tij kryesisht është nëpër fushëgropën e Llapit. Lugina relativisht të
ngushta kanë rëndësi për akumulacione të ujit si është ajo e Llapit dhe Kaqandollit.
Ekzistojnë lugina tjera por me dimensione mjaft të vogla si ajo e lumit të Tërnavës, lumit të
Turuqicës, Brainës etj. Pra lokacioni i përzgjedhur për shesh gjendet në qendër të qytetit në
pjesën lindore ku konfiguracioni i terrenit është i rrafshët.
6.2.3. Analiza e qasjes në lokacionit
Lokacioni rrethohet në katër anët me rrugë të qytetit nga ana veriore rruga “Ilir Konushevfci”
me një gjatësi prej 77m’e cila do të shndërrohet në rrugë një drejtimesh do të jetë e hapur në
disa raste me kohë intervale ose raste emergjente, nga ana lindore rruga “Liria Rd” me një
gjatësi prej 122.5m’ do të shndërrohet në bulevard, dhe nga ana jugore rruga “28 Nëntori” një
drejtimesh me një gjatësi prej 73m’e cila po ashtu do të jetë e hapur në disa raste me kohë
intervale të caktuar ose raste emergjente, të gjitha këto rrugë me shpejtësi 20km/h të lejuar
për të evituar sa më shumë rreziqet nga veturat, kurse nga ana perëndimore rruga “Ali Ajeti”
me një gjatësi prej 88m’dy drejtimesh, të cilat do të mundësojnë një qasje akoma më të mirë
për ata që e frekuentojnë sheshin dhe qytetin (Harta 4).

Harta 2. Qasja në lokacion, (Burimi: nga hulumtimi).
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6.2.4. Analiza e qarkullimit të automjeteve rreth lokacionit
Siç ceket edhe në analizën e qasjes në lokacion dhe siç shihet në hartën 3, lokacioni ka qasje
në të gjitha anët dhe është e kufizuar me rrugë po ashtu në të gjitha anët, rrugë këto të gjitha
dy drejtimëshe të cila e komplikojn mjaftë shumë qasjen e njerëzve në lokacion për shkak të
lëzijes dhe qarkullimit mjaftë të madh të automjeteve, të cilat edhe shkaktojn pa siguri të
lëvizjes dhe qasjes së njerëzve në shesh sidomos tek fëmijet dhe mosha e shtyr, pasi që edhe
shenjëzim adekuat mungon rreth këtij lokacioni.
Trafiku i dendur dhe shenjëzim i mangët si dhe vendkalimet e shumta shkakojn konfuizon
dhe frikë si tek këmbësorët ashtu edhe tek vozitsit e automjeteve.
Rrugë për çiklist nuk ka as përreth e as në lokacion.

Harta 3. Qarkullimi i automjeteve përreth lokacionit, (Burimi: nga hulumtimi).
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6.2.5. Analiza e qarkullimit të njerëzve përgjatë dhe rreth lokacionit
Qasja e këmbësoreve në lokacion mund të themi se është kryesisht e lehtë pasi që lokacioni
ka rrugë nga të gjitha anët, ato çka e bëjnë lokacionin më të vështir për tu qasur janë mungesa
e shenjave të komunikacionit, mos respektimi i atyre që janë si dhe mungesa e transportit
publik, lokacioni kryesisht vizitohet nga këmbësore ( Tabela 10.) duke ecur apo edhe duke
përdorur biçikletën gjë që është mjaftë pozitive si në aspektin shëndetësor ashtu edhe
ekologjik për qytetaret dhe qytetin.
Fluksi më i madhe i këmbësoreve është nga ana veri-lindore dhe veri-perëndimore (Harta 4).

Harta 4. Lëvizja e këmbësoreve në lokacion, (Burimi: nga hulumtimi).
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6.2.6. Analiza e rrethinës urbane
Qendra qytetit kryesisht karakterizohet me ndërtesa kolektive të përziera me afarizëm, por
gjithashtu edhe banimi individual informal është mjaftë i shprehur, hapësirat publike e të
gjelbëruara ka pak të cilat kanë edhe infrastrukturë të varfër.
Lokacioni nga ana lindore ka ndërtesën e Komunës së re të Podujevës si dhe nga anët tjera
kryesisht kufizohet nga ndërtesa të destinuara për banimin kolektive dhe lokale afariste.
Nga ana perëndimore e lokacionit gjendet edhe parku i qytetit të Podujevës me afërsisht
3,850.00 m² i cili ndahet nga lokacioni me rrugën “Ali Ajeti” (Harta 2).
Në lokacion gjendet ndërtesa e vjetër e komunës së Podujevës e cila parashihet të rrënohet
për shkak të vjetërsisë së saj si dhe zhvendosjes së komunës në ndërtesën e re (Foto 16).

Harta 5. Rrethina urbane, (Burimi: nga hulumtimi).
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6.2.7. Analiza e diellosjes dhe erërave
Me së shumti fryjnë erërat veriore, jugore dhe më pak verilindore. Shpejtësi me të madhe
mesatare kanë erërat veriore dhe jugperëndimore. Për të gjitha erërat e me drejtimet që i kanë
shpejtësi mesatare 3-4 m/s, nuk kanë dallime ndërmjet tyre. Shpejtësia maksimale është te
erërat jugore deri 18,9 m/s.10
Lokacioni është i rrethuar me ndërtesa mirëpo ato nuk pengojnë djellojsen e duhur të
lokacionit gjatë gjithë ditës.

Harta 6. Diellosja dhe erërat në lokacion, (Burimi: nga hulumtimi).

10

PZHK-Plani Zhvillimor i Komunës së Podujevës, https://kk-arkiva.rksgov.net/podujeve/getattachment/769cd791-b7bd-4718-940e-96f1cca31f57/Plani-Zhvillimor-Komunal(PZHK).aspx.
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6.2.8. Përmbledhje e analizave të lokacionit
Dominimi i makinave dhe rrugëve mbi këmbësorët dhe hapësirat publike në afërsi të sheshin
të qytetit është çështja më e dukshme në këtë hapësirë. Ky është njëri ndër problemet i cili ka
bërë që njerëzit të mos jenë në gjendje të shfrytëzojnë sheshin mjaftueshëm.
Një pikë tjetër që e bën atë një vend më pak interesant për bashkëveprimin shoqëror është
mungesa e llojeve të aktiviteteve tërheqëse dhe shoqërore në këtë rrethin urbane. Me fjalë të
tjera, modelimi i kësaj hapësire urbane ka dhënë përparësi në qarkullimin e automjeteve mbi
këmbësorë dhe nevojat e tyre që janë të rëndësishme për përmirësimin e jetës shoqërore.
Prandaj, njerëzit preferojnë të takohen, të luajnë, të flasin, të shëtisin dhe të shijojnë jetën e
qytetit në vende të tjera të qytetit sesa në sheshin aktual.
Për të vendosur të rritur numrin e shfrytëzuesve të sheshit duhet të zhvillohet dhe ridizajnohet ky shesh bazuar në nevojat e banorëve dhe gjithashtu duhet t'i kushtohet më
shumë vëmendje këmbësorëve.
Sheshi është i rrethuar nga një mjedis relativisht funksional i përzier. Afërsia e saj me vendet
e punës, shërbimet dhe zonën e banimit ka një potencial fantastik për rritjen e pjesëmarrjes
më të madhe të njerëzve dhe për të shijuar një nivel të lartë të jetës shoqërore.
Ka disa barriera të tilla si hapësira parkimi ose rrugë automobilistike përreth sheshit. Përreth
sheshit ekziston një kontrast i madh midis fasadave të ndërtesave përreth.
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6.3.Analiza hulumtuese-anketa në teren
Hulumtimi cilësor është i dobishëm në përcaktimin e prioriteteve të projektit të cilat kanë
rëndësi strategjike për suksesin e projektit si dhe na ndihmon që të jem në një vizioni me
shfrytëzuesit e sheshit.
Qëllimi i kësaj pjese të hulumtimit është të nxjerr disa përfundime dhe kërkesa reale të
shfrytëzuesve të sheshit. Prandaj për të arritur në disa përfundime dhe kërkesa kam formuluar
një pyetësor (Shtojca 1), i cili ka të parashtruara 11 pyetje të karakterit direkt dhe me nga 3-8
opsione për tu përgjigjur, nga të cilat nxjerrim përqindje për secilën pyetje të parashtruar.
Pyetësori është kryer në bashkëbisedim direkt, i cili ka zgjatur jo më shumë se 5 deri 10
minuta me secilin anketues.
Totali personave të cilët i janë përgjigjur pyetësorin ka qenë 67 persona të dy gjinive dhe
grup moshave të ndryshme nga 15 deri 50+.
6.3.1. Rezultatet e pyetësorit
Nga pyetje a e parë dalim në përfundim se mosha mesatare e cila i është përgjigjur anketës
më shumë prej 40.30% (Figura 2), është mosha prej 15-30 vjet. Nga kjo rrjedh edhe fakti se
në qytetin e Podujevës mosha mesatare është mjaftë e re.
Nga grafiku mund të vërejmë se moshat të cilat e shfrytëzojnë më shumë sheshin janë moshat
nga 15 deri 30 si dhe mosha mbi 50 vjeçare.

Mosha e të anketuarve
50.00%

40.30%

40.00%
28.36%

31.34%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
15-30

30-50

50+

Figura 2. Mosha e të anketuarve, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Në pyetjet e dytë e cila ka për qëllim të dijë vendbanimin e personave që e shfrytëzoj sheshin
rezultati ka qenë se 66% e personave jetojnë në fshatrat përreth dhe konsiderohen si vizitor
ndërsa 34% në zonën urbane ose banorë (Figura 3). Kjo pyetje na tregon se shumica e
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shfrytëzuesve të sheshit vijnë nga zona përreth për shkak se fshatrat nuk janë aq të zhvilluara
dhe nuk kanë hapësira publike për shfrytëzim.

Vendbanimi i të anketuarve

80.00%
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0.00%
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Figura 3. Vendbanimi i të anketuarve, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Në pyetjen “A e vizitoni sheshin?” përgjigjja e shumicës prej 66% (Figura 4) ka qenë
“ndonjëherë”, kjo na bënë të reflektojmë se vizita e qytetareve është e zbehët për shkak të
kushteve, infrastrukturës dhe shfrytëzimit jo të mirë të sheshit.

A e vizitoni sheshin?
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Figura 4. A e vizitoni sheshin?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Qytetarë e anketuar në pyetjen “Sa shpesh e vizitoni sheshin?” tregojnë se sheshin e vizitojnë
më shumë në vikende me 36% (Figura 5), kjo ndoshta për shkak edhe të angazhimeve të
përditshme. Një pjesë tjetër e konsiderueshme 20% e vizitojnë atë çdo ditë.
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Sa shpesh e vizitoni sheshin?
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Figura 5. Sa shpesh e vizitoni sheshin? , (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Pjesëmarrësit e anketës sheshin e vizitojnë kryesisht në mëngjes 39%, ndërsa 34% në
mbrëmje kurse pjesa tjetër prej 27% e vizitojnë gjatë ditës (Figura 6).

Kur e vizitoni sheshin?
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Në mëngjes

Gjatë ditës

Në mbrëmje

Figura 6. Kur e vizitoni sheshin?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Në pyetjen se me kë e vizitojnë më shumë sheshin të anketuarit me 34% kanë thënë se e
vizitojnë me familjarë dhe 31% me shoqëri (Figura 7), pra kjo na le të kuptojmë se sheshi
duhet tu përgjigjet më shumë nevojave të këtyre grupeve të shoqërisë.

32
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Figura 7. Me kë e vizitoni sheshin?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Përgjigja dhe arsyeja më e madhe se pse të anketuarit e vizitojnë sheshin me 28% ka qenë
sepse u bie rruga për në punë, 18% e vizitojnë atë për të blerë diçka 16% për të punuar dhe
vetëm 15% të pushojnë e 4% për të ecur ose vrapuar, këto përgjigjej tregojnë që sheshi nuk
po shfrytëzohet sipas arsyes dhe qëllimit të tij primar për shoqërinë.
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Figura 8. Pse e vizitoni sheshin?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Intervali kohorë më i gjatë i qëndrimit të të anketuarve është prej 10 deri 30 minuta me 34%,
dhe 31% e tyre qëndrojnë më pak se 10 minuta, pra koha e shfrytëzimit të sheshit është
mjaftë e vogël.
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Figura 9. Sa kohë kaloni në shesh?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Të anketuarit në shesh na kanë thënë se shkojnë më së shumti duke ecur 54% dhe 24% me
biçikletë (Figura 10), gjë që është mjaftë pozitive për shëndetin dhe mirëqenien tyre si dhe në
aspektin ekologjik të qytetit, nga kjo duhet të kemi parasysh që të fokusohemi në këto dy
aspekte në trajtimin e hapësirës për plotësimin e nevojave të tyre.
Me vetura shkojnë afro 22% e të anketuarve si dhe 0% me transport publik për shkak se
qyteti i Podujevës aktualisht nuk ka transport publik.

Si shkon deri në shesh?
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Duke ecur Me biçikletë Me transport Me veturë
publik
Figura 10. Si shkon deri në shesh?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).

Aspak të kënaqur janë 39% e të anketuarve me dizajnin dhe funksionimin e sheshit të
Podujevës, për shkak të mungesave të mëdha të hapësirave adekuate dhe vetë funksionimin e
sheshit mungesës të madhe të aktiviteteve, sheshi shfrytëzohet më shumë si “transit” për të
kryer punë dhe funksione të tjera përreth tij.
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Figura 11. A jeni të kënaqur me dizajnin dhe funksionimin e sheshit të Podujevës?, (Burimi: nga hulumtimi në
terren).

Në pyetjen se çka do të donin të shtonin apo ndryshonin qytetarët e anketuar ata janë
përgjigjur me 19% me kërkesën për më shumë hapësira të gjelbëruara, me 13% më shumë
mobilie urbane ngase sheshi ka një mungesë të theksuar të tyre.
Më shumë hije kanë kërkuar 15% e të anketuarve pasi që sheshi karakterizohet me pllakat
prej betonit të cilat gjatë verës e bëjnë të pamundur qëndrimit gjatë ditës në shesh.
Për shkak se në shesh zhvillohen disa biznese të vogla 12% e të anketuarve kanë kërkuar
hapësira për zhvillimin normal të bizneseve të tyre.

Figura 12. Çka do të shtonit/ndryshonit në sheshin e qytetit?, (Burimi: nga hulumtimi në terren).
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6.3.2. Përmbledhje e analizës hulumtuese-anketa në teren
Pyetje e kësaj anketa na ndihmojnë që të kemi sa më shumë të dhëna rreth asaj se çka i duhet
shfrytëzuesit të sheshit.
Përgjatë pyetjeve kemi mbledhur të dhëna dhe e dimë që sheshi vizitohen më shumë nga
vizitorët përreth dhe jashtë qytetit sesa nga banorët përreth qytetit, të cilët në një përqindje
mjaftë të lartë e vizitojnë vetëm “ndonjëherë”, pra kjo na lë të kuptojmë se mangësitë e
sheshit nuk lën shumë dëshirë për ta vizituar atë.
Shfrytëzuesit e sheshit më së shumti e vizitojnë atë në kohën e mëngjesit dhe mbrëmjes kur
shkojnë në punë apo edhe gjatë verës për shkak të freskisë për shkak se sheshi ka mungesë të
konsiderueshme të hapësirave me hije dhe të gjelbëruara.
Një e dhënë tjetër na tregon se sheshi më së shumti vizitohet me familje dhe shoqëria nga 10
deri 30 minuta, fakt ky i cili na kërkon më shumë hapësira të dedikuara për këto grupe të
shoqërisë.
Për shkak të distancës së afërt sheshi ka si përparësi mjaftë të madhe vizitën përmes ecjes, siç
deklarohet edhe nga të anketuarit.
Pakënaqësitë dhe kërkesat e shfrytëzuesve apo të anketuarve kryesisht fokusohen në çështjet
e lartë cekura si hapësirat e gjelbëruara, mobilet urbane, hapësira për punë dhe rekreacion,
qasja më e lehtë dhe identiteti i sheshit.
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6.4.Analiza krahasuese-rastet e studimit
6.4.1. “Piazza San Marco”, Venedik
Piazza San Marco dhe Piazzetta San Marco përbëjnë sheshin kryesor publik në qytetin e
Venedikut. Ndërsa forma e saj ka ndryshuar ndjeshëm gjatë shekujve, San Marco, si i vetmi
vend në qytetin e Venedikut, ka qenë gjithmonë lokacioni i ndërtesave të rëndësishme
qytetare. Sheshi u vendos për herë të parë në shekullin e 9-të, përballë bazilikës origjinale të
Shën Markut (emri i sheshit) dhe Pallatit të Dogenes dhe Prokurorive Veneciane. Për shkak të
vendndodhjes së saj, madhësisë dhe rëndësisë qytetare, sheshi u bë shpejt një vend qendror
grumbullimi për venedikasit dhe shitësit menjëherë filluan të ngrinin dyqanin në shesh. Me
këtë përdorim të ri të hapësirës, rindërtimi i Bazilikës di San Marco dhe shfaqja e ndërtesave
të reja dhe kafeve rreth sheshit erdhi në një dizajn të ri: Sheshi ishte ri-shtruar në një model
që mundësoi shitësit në ngritjen e bizneseve të tyre dhe të vetë -organizohet në një treg i
unifikuar. Ndërtesat rreth sheshit vazhdojnë të ri programohen dhe rinovohen. Përveç bazës
bashkëkohore të San Marco dhe ndërtesave civile që rreshtuan sheshin, Është një nga sheshet
e mëdha të qytetit në Evropë ku zërat njerëzorë mbizotërojnë mbi tingujt e trafikut motorik.
Bazilika e San Marco, një nga pikat kryesore të Venedikut, është vendosur në fundin lindor të
sheshit. Piazza San Marco është pika më e ulët në Venedik, dhe si rezultat ajo është e para që
përmbytet gjatë stuhive apo edhe shiut të rëndë. Piazza u shtrua në fund të shekullit të 12-të
me tulla të vendosura në një model “kurriz peshku”. Bendet e gurit me ngjyrë të dritës
shkonin paralelisht me aksin e gjatë të sheshit kryesor. Këto linja ndoshta përdoreshin në
ngritjen e stallave të tregut dhe në organizimin e procesioneve të shpeshta ceremoniale. Ky
dizajn origjinal i trotuarit mund të shihet në pikturat e Mesjetës së vonë dhe përmes Rilindjes,
siç është procesioni Gentile Bellini në Piazza San Marco të vitit 1496.
Në vitin 1723, tulla u zëvendësua me një dizajn më të ndërlikuar të trotuareve gjeometrike të
paraqitura nga arkitekti venecian Andrea Tirali. Pak dihet për arsyetimin e Tiralit për veçoritë
e dizajnit. Disa kanë spekuluar se modeli është përdorur për të rregulluar stalla të tregut, ose
për të kujtuar praninë e tyre të mëparshme në shesh. Të tjerë besojnë se modeli ishte tërhequr
nga qilima oriental, një artikull luksoz i popullarizuar në këtë qendër tregtare. Piktura e
Canaletto e vitit 1723 tregon vendosjen e trotuarit të ri. Një fushë me ngjyrë të errët me
ngjyrë dhe me dizajnë gjeometrike të ekzekutuara në gurin e bardhë, të ngjashme me
travertin, përbënin dizajnin. Sheshet e blloqeve të përcaktuara në mënyrë diagonale, të
alternuara me dizajnë drejtkëndëshe dhe ovale përgjatë brezave të gjera paralele. Sheshet u
ngritën në qendër. Modeli lidhi portalin qendror të Bazilikës me qendrën e hapjes
perëndimore në sheshin. Kjo linjë më afër paralel me fasadën e Procuratie Vecchie, lë një
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hapësirë gati trekëndore pranë Nuove me fundin e saj më të gjerë të mbyllur nga Campanile.
Modeli vazhdoi kalimin e kampanjës, duke u ndalur në një vijë që lidh tre pllakat e mëdha
dhe duke lënë hapësirën menjëherë para bazilikës. Një version më i vogël i të njëjtit model në
Piazzetta krahasoi Bibliotekën e Sansovinos, duke lënë një trapezoid të ngushtë ngjitur me
pallatin e Doge me fundin e gjerë të mbyllur nga këndi jugperëndimor i Bazilikës. Ky model i
vogël kishte sheshet e brendshme të prirura për të formuar kuadri lateralë jo ortogonale. Në
vitin 1890, trotuari u rinovua "për shkak të konsumit”.11

Foto 11. Piazza San Marco, Vendik, (Burim: nga hulumtimi,

© David McSpadden).

6.4.2. “Sheshi Imam”, Isfahan, Iran
Sheshi Naqsh-e Jahan i njohur edhe si Meidan Emam, është një shesh i vendosur në qendër
të Isfahanit, Iran. Ndërtuar nga Shah Abbas I Madh në fillim të shekullit të 17-të, dhe
kufizohet në të gjitha anët nga ndërtesat monumentale të lidhura nga një sërë arkadash me dy
nivele, vendi është i njohur për Xhaminë Mbretërore, Xhaminë e Shejkh Lotfollah, Portiku i
Qaysariyyeh dhe pallati Timurid i shekullit të 15-të. Është një vend i rëndësishëm historik
dhe një nga vendet e Trashëgimisë Botërore të UNESKO-s.12 Është 160 metra i gjerë dhe 560
metra i gjatë me një sipërfaqe prej 89,600 metra katrorë. Sheshi Imam është një nga vendet
historike që tërheq shumë vizitorë. Ky është një fenomen urban. Shah Abbas, i cili mbretëroi
nga viti 1587 deri në vitin 1628, zgjodhi Isfahanin si kryeqytetin e tij, të cilin e madhështoi e

11
12

Gazeta online, theveniceinsider.com
UNESCO, https://whc.unesco.org/en/list/115.
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zbukuroi dhe e rimodeloi. Qendra e qytetit përfshinte një shesh të gjerë, aq të bukur dhe të
madh, saqë quhej Naqsh-e Jahan (imazhi i botës).Ajo është e kufizuar në çdo anë nga katër
ndërtesa të lashta të lidhura nga një seri kompleksesh dykatëshe. Është e lidhur me Portën
Qeysarieh në veri, Xhamia Imam në jug, Xhamia Sheikh Lotfollah në lindje dhe Pallati
Aliqapu në perëndim. Aliqapu ishte një pallat i vogël Timurid (shekulli i 15-të) i dekoruar
nga Shah Abbas dhe pasuesit e tij. Xhamia Imam është një nga ndërtesat më të bukura dhe
më mahnitëse në botë. Xhamia, ndërtimi i së cilës filloi në vitin 1612 gjatë sundimit të Shah
Abbas I, përfaqëson kulminacionin e një mijë vjet ndërtimi të xhamisë dhe një shembull
madhështor të arkitekturës, gdhendje guri dhe punime tullash në Iran. Madhështia dhe
shkëlqimi i saj e vendos atë në mesin e ndërtesave më të mëdha në botë, xhamia është një
shembull i shkëlqyer i arkitekturës islame të Iranit dhe një kryevepër e arkitekturës persiane.
Pallati Aliqapu ndodhet në anën perëndimore të Sheshit Imam, përballë Xhamisë Shejh
Lotfollah. Ishte projektuar fillimisht si një portal i madh. Ajo është dyzet e tetë metra e lartë
dhe ka shtatë kate, secila e arritshme nga një shkallë e vështirë spirale. Ndërtesa, një tjetër
ndërtesë e mrekullueshme Safavid, u ndërtua sipas urdhrit të Shah Abbas I.
Ali Qapu është i pasur me piktura murale nga Reza Abbasi, piktori i gjykatës së Shah Abbasit
unë dhe nxënësit e tij. Ka vepra lulesh, kafshësh dhe zogjsh në veprat e tij. Të gjitha këto
elementë arkitekturorë të Sheshit Imam, duke përfshirë edhe arkadat, janë zbukuruar me
piktura. Sheshi Imam dikur ishte zemra e kryeqytetit Safavid. Bulevardi i saj i madh u përdor
si shëtitore. Ishte gjithashtu një vend për grumbullimin e trupave, duke luajtur mëngë dhe
mbajtjen e festimeve.

Foto 12. Naghsh-i Jahan, Iran, (Burim: nga hulumtimi,

© German Vogel).

39

6.4.3. “Sheshi Trafalgar”, Londër
Trafalgar Square është një shesh publik në qytetin e Westminster, në Londër Qendrore,
ndërtuar rreth zonës së njohur më parë si Charing Cross. Emri i saj përkujton Betejën e
Trafalgar, një fitore britanike detare në Luftërat Napoleonike me Francën dhe Spanjën që u
zhvillua më 21 tetor 1805, në brigjet e Cape Trafalgar. Dizajnuar nga Charles Barry, vendi i
Trafalgar Square kishte qenë një pikë referimi e rëndësishme që nga shekulli i 13-të dhe
fillimisht përmbante muret e mbretit. Pasi Xhorxh IV e zhvendosi zjarrin në Pallatin e
Buckinghamit, zona u ri zhvillua nga John Nash, por përparimi ishte i ngadalshëm pas
vdekjes së tij dhe sheshi nuk u hap deri në 1844. Sheshi është përdorur për tubime në
bashkësi dhe demonstrata politike, duke përfshirë të dielën e përgjakshme në 1887, kulmin e
marsit të parë të Aldermaston, protesta kundër luftës dhe fushata kundër ndryshimeve
klimatike.13 Në fund të viteve 1990, Norman Foster filloi një projekt të quajtur "Sheshet e
botës për të gjithë", i cili përfshinte ri-shikimin e pjesëve të shquara të pasurive të
patundshme për këmbësorë, si Sheshi i Parlamentit dhe Sheshi Trafalgar. Foster dhe Partnerët
ishin të shqetësuar se të drejtat e trafikut gjithmonë ishin të parat dhe se ishte koha për të
luftuar kundër planifikuesve të trafikut dhe për të filluar planifikimin për të drejtat e
këmbësorëve. Opsionet e gjera të projektimit u shqyrtuan për një numër muajsh, për të parë
se çfarë do të ndodhte. Pas disa viteve të planifikimit, duke përfshirë zbutjen e gjërave me
mbi 200 grupe përdoruesish, si Federata e Taxi, Transportit në Londër, Grupi i Fancierëve të
Pëllumbave etj., U arrit diçka radikale: ndalimi i “Right Royal Roundabout”. Për herë të parë
në më shumë se 300 vjet, trafiku u bllokua nga fundi i veriut, jashtë Galerisë Kombëtare, dhe
turistëve dhe londinezëve u lejuan të ecnin lirshëm në Sheshin Trafalgar.

Foto 13. Sheshi Trafalgar, Londër, (Burim: nga hulumtimi, © Nathan Hughes Hamilton).

13

Laura Ferrari, Temporale a Trafalgar Square, 2015.
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6.4.4. “Israels Plads Square”, Danimark
Sheshi Israels Plads, ka një hapësirë prej 12,500.00 m² , projektuar nga COBE, Sweco
Architects, në vitin 2014.
Ky shesh qendror ishte dikur në një unazë të fortifikimeve mbrojtëse. Ndërsa qyteti
gradualisht u zgjerua, sheshi u bë një shesh i gjallë tregu - deri në vitet 1950, kur u shndërrua
në një parking të pajetë. Sheshi i ri është ngritur mbi nivelin ekzistues të rrugës - ajo rri pezull
mbi shumë makina që dominonin Plads Israels, të cilat tani janë vendosur në parkingun
nëntokësor. Në sipërfaqe, objektet unike janë krijuar për të krijuar frymëzim dhe hapësirë për
shumë lloje të ndryshme aktivitetesh, ku njerëzit mund të vëzhgojnë jetën e shpalosur në
shesh. Ekziston një oazë e gjelbër pranë shkollës fqinje, dhe zonat të ulëta për lojëra të janë të
dizajnuara në formacione të rrumbullakosura. Ideja me “Plads” të reja të Izraelit është që të
festojë rëndësinë dhe historinë e vendit dhe ta rigjallërojë atë, duke e shndërruar atë në një
shesh të gjallë e të larmishme për të gjithë njerëzit - për kohën e lirë, kulturën, veprimtarinë
dhe ngjarjet publike. Sheshi ka krahë, pasi qoshet në jugperëndim dhe verilindje ngrihen dhe
krijojnë zona të ulëta ndërsa mbulojnë platformën nga garazhi i parkimit nëntokësor.
Në krahasim me krahët e sheshit, sipërfaqja shkon poshtë si një ujëvarë në këndin
jugperëndimor në H.C. Ørsteds Park dhe në këtë mënyrë shkrihet me pemët që shtrihen në
shesh. Përtej sheshit, uji rrjedh në një kresht të vogël, i cili vazhdon në H.C. Ørsteds Park, ku
përfundon në shkallët e krijuara nga tre anije ovale që përfundojnë ujëvarën.
Në varësi të qëllimit, drita e shtyllave në shesh mund të ndryshohet nga një dritë e zbehur, e
shpërndarë në atë të fokusuar në fusha specifike gjatë ngjarjeve. Përgjatë buzës së sheshit,
dritat e vogla LED janë instaluar për të dhënë iluzionin e një qilimi fluturues dhe një
sipërfaqe që fluturon.
Për të krijuar një hapësirë, që fton të gjithë, karakteristika të ndryshme janë krijuar në
sipërfaqen e sheshit:
•

Vrima të rrumbullakëta në shesh, të cilat janë të mbushura me bar dhe pemë dhe të
rrethuara nga stola, duke krijuar pika të gjelbra urbane.

•

Fushat, të cilat i ftojnë qytetarët në disa aktivitete: lojëra dhe patinazh.

•

Shkallët në qoshet që mund të përdoren si një post vëzhgimi nga ku mund të shihni
aktivitetet në shesh, jetën pulsuese të vendit të tregut dhe zonat e bukura të gjelbra të
H.C. Ørsteds Park.
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Në këtë mënyrë, Sheshi i Izraelit është dizajnuar të jetë një shesh për çdo qytetar dhe vizitor
për të eksploruar jetën urbane.14

Foto 14. Israels Plads Square, Danimark, (Burim nga hulumtimi, Rasmus Hjortshøj).

6.4.5. “Eduard-Wallnöfer-Platz”, Austri
Sheshi Eduar-Wallnofer-Platz, ka një hapësirë prej 9,000.00 m² , projektuar nga LAAC
Architekten + Stiefel Kramer Architecture, në vitin 2010. Eduard-Wallnöfer-Platz ishte
sheshi më i madh, por i lënë pas dore, në qendër të qytetit të Innsbruckit në Tirol, Austri.
Sidoqoftë, vendi mbante një rëndësi simbolike me katër përmendoret e vendosura atje. Një
garazh nëntokësor u ndërtua në vitin 1985. Para se të ndodhte transformimi, atmosfera dhe
pamja hapësinore e sheshit u dominua nga fasada e ndërtesës qeveritare provinciale tiroliane
nga periudha e socializmit nacional dhe nga një memorial i madh që duket si një monument
fashist - e cila në fakt dhe përkundër pamjes së saj vizuale është një monument i lirisë që do
të përkujtojë rezistencën kundër dhe çlirimin nga socializmi kombëtar.
Topografia e re e sheshit ofron një bazë bashkëkohore dhe transformuese për kujtimet dhe i
bën ato të arritshme - fizikisht dhe në lidhje me një perceptim të ri, ajo shndërrohet në një
skulpturë urbane përmes kontekstit të saj të qytetit, përfundimit të saj në beton dhe nëpërmjet
funksionit të tij.

14

Gazeta online Landezine.com.
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Qasshmëria dhe shtrirja e shtigjeve rezultojnë nga modulimi i sipërfaqes që merret me
kufizimet hapësinore, kërkesat funksionale dhe me konsiderata morfologjike.
Këmbësorët dhe përdoruesit si dhe përmendoret në rolin e tyre si protagonistë në këtë fazë të
re të qytetit lejojnë një forum publik dhe të hapur operativ midis stacionit kryesor dhe qytetit
të vjetër. Sipërfaqja e ndritshme e sheshit funksionon si një fushë projektimi tre-dimensional
në të cilën protagonistët së bashku me pemët shkaktojnë një luajtje dinamike të kontrastit të
lartë të dritës dhe hijes gjatë ditës.
Në pjesën veriore të sheshit, zona e gjerë e sheshtë përballë Landhaus është konceptuar si një
hapësirë me shumë qëllime, duke siguruar infrastrukturën përkatëse. Në jug të monumentit
çlirimtar, topografia përmban një sërë situatash hapësinore për përdorime të shumëllojshme.
Cilësi e sipërfaqes së betonit ndryshon sipas llojit të konfigurimit gjeometrik.
Nën pemë të shumta, dysheme vazhdimisht bashkohen në vendbanime me një finish të
lëmuar me terrazzo.
Ka burime të pijshëm në lartësi të ndryshme për fëmijët dhe të rriturit. Sipërfaqja e sheshit
realizohet në pllaka moduluar nga betoni në vend, i lidhur me bulona që merren me forcat e
prerje.15

Foto 15. Eduard-Wallnöfer-Platz, Austri, (Burim nga hulumtimi,

15

© Günter Richard Wett).

Gazeta online archidaily.com
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6.4.6. Përmbledhje e analizës krahasuese-rasteve studimore
Hapësirat publike përqafojnë një rregullim të gjerë të hapësirave, nga fokuset e vjetra të
dukshme në përmirësimet rurale. Struktura, përdorimi dhe mbështetja e tyre sjellin një grup të
madh çështjesh kritike në lidhje me planifikimin urban nga lagja në shkallë metropolitane.
Këto hapësira shihen sot si burime për rivendosjen urbane dhe përmirësime të reja - stimulim
financiar, mirëqenie dhe prosperitet të përgjithshëm, pamje të qytetit, lëvizshmëri dhe
shoqërim. Sot, ndërkohë që hapësira publike po ulen, shqetësimet për gjallërinë e
komuniteteve urbane bëhen më të mëdha. Njerëzit janë elementët kryesorë të qytetit dhe pa
hapësira publike është e vështirë të ndërtohet një shoqëri e mirë fizike dhe mendore në mes të
mjedisit publik dhe urban.
Marrëdhëniet shoqërore janë thelbësore për bashkimin e grupeve dhe identitetin lokal dhe
kombëtar. Sheshet urbane janë padyshim komponentë themelore që unifikon aktivitetet
formale dhe joformale të qytetarëve të shumtë dhe janë pjesë kryesore të jetës së qytetit, duke
ndikuar në proceset sociale, ekonomike dhe mjedisore të qytetit. Historikisht, ata nuk mund të
ndahen nga qyteti, pasi të gjitha ngjarjet më të rëndësishme që meritojnë të kujtohen kanë
marrë (dhe po marrin akoma) vend në sheshe. Pastaj përsëri, sheshet janë hapësira më e
mrekullueshme dhe më e këndshme e qyteteve edhe kur udhëton nëpër botë dhe qytetet nuk
mund të imagjinohen pa vizituar sheshet kryesore të qytetit. Si një nga hapësirat publike të
hapura, sheshet urbane janë elemente themelore të qytetit në qytete demokratike dhe të
jetueshme.
Përveç dimensionit fizik të procesit të dizajnit, aspektet psikologjike duhet të merren
parasysh edhe nga projektuesit edhe nga planifikuesit urbanë. Dizajni fizik i hapësirave
publike urbane mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse sigurohen siguria, komoditeti,
angazhimi dhe kënaqësia e përdoruesve.
Sheshet publike urbane janë më shumë sesa thjesht hapësira fizike; ata kanë kuptim simbolik
për njerëzit. Ata janë vende të gjallë, aktive dhe interesante. Shumica e shesheve
bashkëkohore urbane kanë vlerë ose rëndësi historike për komunitetin, si dhe për turistët dhe
vizitorët.
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7. S.W.O.T Analiza
Përparësitë
•

Pozita dhe hapësira e përshtatshme e lokacionit.

•

Qasja në lokacion nga katër anët e sheshit.

•

Rrethina urbane me funksione të përziera.

•

Diellosja në lokacion.

•

Mundësia e krijimit dhe hartimit të një modeli të përcaktuar të qarkullimit për trafikun
e makinave dhe këmbësorëve, në mënyrë që të sigurohet një mjedis më i sigurt për
këmbësorët dhe çiklistët.

•

Kushtet për të promovuar karakterin historik dhe monumental duhet të forcohen dhe
duhet të krijohet një qendër dalluese për të shfrytëzuar një sërë aktivitetesh dhe
ngjarjesh.

•

Përdorimi i mobileve të përshtatshme urbane në sheshin publik i bën njerëzit të
kënaqen të ndjekin vendin.

•

Hartimi i një peizazh specifik me hapësirë më të gjelbëruar.

•

Krijimi i aktiviteteve të reja për të bërë hapësirë tërheqëse publike dhe sigurimin e
vendeve të mjaftueshme për të mbajtur aktivitete sociale në shesh.

•

Krijimi i mundësive për biznese të vogla.

•

Krijimi i hapësirave për mbledhje kulturore dhe shoqërore.

•

Përdorimi i materialeve ekologjike.

Mangësitë
•

Mungesa e hapësirës adekuate për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme.

•

Dizajni i varfër arkitektonik dhe funksional i sheshit.

•

Mos plotësimin i nevojave bazike që duhet të ofroj sheshi.

•

Mungesa e ndriçimit.

•

Mungesa e shtigjeve për çiklist.

•

Mungesa e hijeve.

•

Mungesa e hapësirave të gjelbëruara.

•

Mirëmbajtja.

•

Planifikimi i mëtutjeshëm i qytetit dhe përshtatja e tij me hapësirat publike.

•

Mungesa e lidhjes së pjesës së shtigjeve për këmbësor dhe çiklist me pjesën tjetër të
qytetit.
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7.1.1. Përmbledhje e S.W.O.T Analizës
Pozita e përshtatshme, hapësira e mjaftueshme, qasja në lokacion nga katër anët e sheshit,
dhe djellosja e mirë e lokacionit janë disa nga përparësitë të cilat na japin mundësi mjaftë të
mira për dizajnin, projektimin, zhvillimin dhe funksionimin sa më të mirë të sheshit të qyteti
të Podujevës.
Mundësia e krijimit dhe hartimit të një modeli të përcaktuar të qarkullimit për trafikun e
makinave dhe këmbësorëve, në mënyrë që të sigurohet një mjedis më i sigurt për këmbësorët
dhe çiklistët është një ndër kushtet kryesore që sheshi të funksionoj në mënyrë të duhur dhe të
sigurt për të gjithë pjesëmarrësit.
Rritja e identitet të sheshit duhet të shfrytëzohet si mënyra më e mirë për tërheqjen e
vizitoreve brenda dhe jashtë qytetit.
Krijimi i mundësive për ta shfrytëzuar sheshin sa më mirë na drejton rreth krijimit të vendeve
të punës dhe vendeve për rekreacion me sa më shumë mobile urbane të nevojshme dhe të
duhura për sheshin.
Siç ceket edhe nga vete qytetaret hapësirat e gjelbëruar dhe hijet e uji janë të domosdoshme
për sheshin.
Mirëmbajtja dhe mungesat e ndryshme kryesisht të mobileve urbane, qasjes adekuate të
këmbësoreve, çiklisteve dhe mungesa e identitetit të sheshit janë ndër mangësitë apo rreziqet
kryesore të cilat gjatë dizajnit të ri do të jenë në fokus si dhe pas ri-dizajnit do të evitohen.
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8. TË GJETURAT E ANALIZAVE DHE HULUMTIMIT
Sipas analizave të lokacionit me rrethinën urbane të sheshit si dhe hulumtimit në terren
ekzistojnë mundësi të ndryshme për zhvillim të cilat shndërrohen nga problemi në objektiva
për ta dizajnuar dhe forcuar identitetin dhe funksionimin e sheshit të Podujevës, të cilat më
pas mund ti cilësojmë edhe si potenciale për projektim, zhvillim dhe funksionim të sheshit.
8.1.Përdorimi i potencialeve për zhvillimin e sheshit
Nga këto analiza dhe hulumtimi potencialet e dalluara që kanë nevojë për zhvillim mund të
ndahen në disa grupe të cilat më pas sjellin me vete edhe objektivat e tyre.
Potencialet për zhvillimin e sheshit janë:
•

Identiteti i qytetit

•

Pozita e lokacionit

•

Qasja në lokacion

•

Funksioni i sheshit

•

Vizurat dhe mikroklima

8.2.Përdorimi i potencialit për projektimin e sheshit
Si rrjedhojë, në këtë pjesë mund të vihet re se si mund të shfrytëzojmë potencialin për ta bërë
sheshin e ri një vend ideal për qytetarët me qëllim tërheqjen e tyre për në shesh dhe gjithashtu
për të përmirësuar ndërveprimin shoqëror në jetën e tyre.
8.2.1. Zhvillimi i identitetit përmes aktiviteteve
Sipas të gjeturave nga hulumtimi në terren sheshi aktual i qytetit përjeton një gjallëri të
zbehtë gjatë mëngjesit dhe orarit të drekës, ndërsa është shumë i qetë gjatë pjesës tjetër të
ditës. Kjo tregon mungesën e aktiviteteve që mund të paraqesin interesimin e njerëzve si një
vend takimi në shesh, pra:
•

Sheshi duhet të ketë aktivitete të ndryshme që mund të tërheqin grupe të ndryshme të
përdoruesve në të gjitha stinët dhe orët e ditës.

8.2.2. Lokacioni me kufijtë hapësinorë të qartë
Një hapësirë publike duhet të perceptohet si një vend i veçantë dhe gjithashtu duhet të jetë e
dukshme dhe funksionale e i arritshme për kalimtarët. Në të vërtetë, sheshi duhet të ketë kufij
të përcaktuar vetëm vizual ndërsa jep një ndjenjë tërheqëse.
•

Hartimi i një kufiri dallues ndërsa identiteti i hapësirës përcaktohet qartë.

•

Lidhja midis qendrës dhe sheshit duhet të forcohet.

•

Sheshi duhet të jetë i integruar në jetën urbane të qytetit.
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8.2.3. Forma e qarkullimit dhe qasjes së këmbësoreve në shesh
Një "model qarkullimi" duhet të ekzistoj si një faktor i rëndësishëm në sheshet urbane, duke
ndihmuar njerëzit të kenë një qasje sa më të lehtë. Në ditët e sotme, ky parimi është përdorur
në aspekte të ndryshme për dizajnimin dhe funksionimi sa më të mirë të sheshit. Mungesa e
këtij faktori ndihet fuqishëm në fushat e mëposhtme:
•

Në ecjen e pakët të qytetarëve në shesh

•

Në pushimin e pakët të qytetarëve në shesh

•

Në ndejën e pakët të qytetarëve në shesh

Në fakt, duke pasur parasysh këto tre aspekte mund të rritet niveli i kënaqësisë së qytetarëve
për përdorimin e sheshit.
8.2.4. Funksioni dhe funksionimi i sheshit
Zona e sheshit ka një potencial të rëndësishëm zhvillimi që mund të zhvillohet me karakterin
e tij të veçantë. Sheshi është një vend grumbullimi natyror për një sërë funksionesh restorante, dyqane me pakicë, shëtitore etj. Një zhvillim i tipareve ekzistuese dhe shtimi i
atyre të reja është thelbësore për shndërrim të suksesshëm në një hapësirë të gjallë urbane.
•

Krijimi i llojeve të ndryshme të aktiviteteve në zonën përreth për grupe të ndryshme të
banorëve në të gjitha stinët dhe periudhat e ditës.

•

Aktivitetet e biznesit rreth sheshit duhet të lidhen me aktivitetet në shesh për të rritur
pjesëmarrjen e njerëzve në shesh.

8.2.5. Vizurat dhe mikroklima
Padyshim, dhënia e vëmendjes specifike këtyre faktorëve mund të sigurojë një vend në
mënyrë që të arrihet një mjedis i fortë dhe i gjallë i portit që tërheq vizitorët.
•

Lëvizja e tanishme e këmbësorëve dhe çiklistëve nuk është e përshtatshme. Duhet të
krijohet shtegu i biçikletave.

•

Trotuari i sheshit duhet të rishikohet në mënyrë që të përmirësohet qasja përmes
sheshit sepse të gjithë duhet të jenë në gjendje të lëvizin lirshëm nëpër shesh.

•

Duhet të shtohen sa më shumë hapësirë gjelbërimi.

•

Kushtuar vëmendje të veçantë për hartimin e mobiljeve urbane dhe përdorimin e tyre
më shumë, për shembull stola.

•

Për të rritur ndjenjën e sigurisë, ndriçimi i sheshit duhet të rishikohet dhe
përmirësohet.
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8.3.Përmbledhje e të gjeturave të analizave dhe hulumtimit
Lokacioni i përzgjedhur për shesh gjendet në qendër të qytetit në pjesën lindore ku
konfiguracioni i terrenit është i rrafshët, me një hapësirë të mjaftueshme dhe qasje të lehtë i
japin këtij lokacioni një vlerë të madhe.
Qendra qytetit kryesisht karakterizohet me ndërtesa kolektive të përziera me afarizëm, por
gjithashtu edhe banimi individual informal është mjaftë i shprehur, hapësirat publike e të
gjelbëruara ka pak të cilat kanë edhe infrastrukturë të varfër.
Lokacioni ka diellosje gjatë gjithë ditës, dhe erërat nuk janë të mëdha.
Qytetarët kryesisht theksojnë mungesën e infrastrukturës së duhur, mungesës së aktiviteteve
si dhe pamjes jo atraktive të sheshit.
Sipas analizave të lokacionit dhe analizave në teren të paraqitur në pjesën e fundit, ekzistojnë
mundësi të ndryshme për zhvillim dhe gjithashtu udhëzime për ta ri-dizajnuar në mënyrë që
të forconi identitetin e sheshit. Si rrjedhojë e kësaj, në këtë pjesë vihet re se si të shfrytëzohet
potenciali për ta bërë atë një vend ideal publik me qëllim tërheqjen e njerëzve në shesh dhe
gjithashtu për të përmirësuar ndërveprimin shoqëror në jetën e qytetit.
Ndikimi i dizajnit të sheshit do të jetë më gjerë se sa sheshi, pra lidhja me pjesë tjera të qytetit
dhe ndikimi në to do të jetë pozitiv dhe pikë e fortë për shfrytëzimin sa më të mirë të
hapësirave publike të qytetit të Podujevës.
Shfrytëzimi i potencialeve të lokacionit dhe kërkesave të qytetarëve janë garantuesit më të
mirë të jetëgjatësisë së shfrytëzimit të sheshit.
Lidhja me hapësirat e tjera do të ndikojnë drejtë në socializmin më të madh të njerëzve ndër
vete përmes hapësirave publike të qytetit, pasi që edhe kjo është arsyeja pse ekzistojnë këto
hapësira, pra për shfrytëzimin dhe bashkëveprimin e socializmin e njerëzve.
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9. DIZAJNIMI I SHESHIT TË PODUJEVËS
9.1.Detyra planifikuese
9.1.1. Përshkrimi teknik
Sheshi i ri “Ali Ajeti”, gjendet në qendër të qyteti të Podujevës me një sipërfaqe totale së
bashku me tri bulevardet dhe dy sheshet përcjellëse prej afër 16,200m².
Forma e sheshit është pothuajse formë e rregullt gjeometrike karakterizuar si hapësirë mjaftë
e hapur rrethuar me rrugë të qytetit dhe ndërtesa të ndryshme përreth.
Kyçja në shesh bëhet nga katër anët e tij përmes tri bulevardeve dhe nënkalimit nga rruga
kryesore. Sheshi është i rrethuar me gjelbërim të lartë dhe pistona mbrojtës, duke siguruar
lëvizje sa më të lehtë për përdoruesit.
Ndërtesat përreth lokacionit karakterizohen me etazhitet të ulët dhe të mesëm nga P+0 deri
P+8K me forma kryesisht katrore dhe drejtkëndëshe.
Sheshi ka modelin e ndërthurur të tipit dominues dhe shesheve të grupuara.
9.2.Përmbajtja
9.2.1. Sheshi
•

Hapësirë e lirë/ shesh (6060.50 m²)

•

Bulevard (2120.00 m²)

•

Hapësira për shumë qëllime/ rekreative (1320.10 m²)

•

Hapësira komerciale (595.50 m²)

•

Hapësira për fëmijë (300.45 m²)

•

Hapësira e gjelbëruar (500.20 m²)

9.2.2. Trafiku
•

Nënkalimi (330.50 m²)

•

Bulevard/rrugë (2200.00 m²)

•

Parkingu (1750.00 m²)

9.2.3. Pejsazhi
•

Hapësira me gjelbërim të lartë e cila kryesisht rrethon lokacionin, bulevardet dhe
parkingu e cila njëkohësisht shërben edhe si “tampon” për sheshin dhe pjesët tjera të
tij dhe rreth tij.
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10.BAZAT E GJENDJES SË PROPOZUAR
•

Destinimi i sipërfaqeve, gjendja ekzistuese, P 1:1000

•

Situacioni i gjerë, gjendja ekzistuese, P 1:1000

•

Ri-destinimi i sipërfaqeve, P 1:2000

•

Zona 1 - Detal, P 1:500

•

Zona 2 - Detal, P 1:500

•

Zona 3 - Detal, P 1:500

•

Destinimi i sipërfaqeve, gjendja e propozuar, P 1:1000

•

Situacioni i gjerë, gjendja e propozuar, P 1:1000

•

Detal urban 1- Hapësira për shumë qëllime, P 1:200

•

Detal urban 2- Hapësira komerciale, P 1:200

•

Detal urban 3- Parkingu, P 1:200

•

Fasadat, P 1:1000

•

Pamjet 3D
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12.SHTOJCAT
SHTOJCA 1. PYETËSOR PËR STUDIM
Rreptësishtë konfidencial!

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT

PYETËSOR I PËRGATITUR PËR TEMËN E DIPLOMËS MASTER ME TITULL:
“RËNDËSIA E SHESHEVE URBANE SI HAPËSIRA PUBLIKE NË JETËN SHOQËRORE –
DIZAJNIMI I SHESHIT TË RI NË QYTETIN E PODUJEVËS”
MENTORI:
Dr.Sc. BINAK BEQAJ
STUDIM I KRYER NGA STUDENTE:
ERMIRA HOXHA-kandidate për master në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Ky pyetësor ka për qëllim të gjej një gjendje dhe të vlerësoj sa njerëzit janë te kënaqur me
pamjen dhe funksionimin e sheshit të qytetit të tyre.
Të gjitha informatat dhe të dhënat tuaja, të cilat fitohen nëpërmjet këtij pyetësori do të
trajtohen me konfidencialitet të plotë.
Kompletimi i këtij pyetësori mirëpritet nga ana jonë!

Korrik / 2019
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1. Mosha juaj?
o 10-15
o 16-20
o 21-30
o 31-50
o 50 +
2. Ku jetoni?
o Qytet
o Fshatra përreth.
3. A e vizitoni sheshin e qytetit?
o Jo
o Ndonjëherë
o Po
4.Sa shpesh e vizitoni sheshin?
o Çdo ditë
o Disa herë në javë.
o Vetëm në vikend.
o 1-2 në muaj.
5.Kur e vizitoni sheshin?
o Në mëngjes.
o Gjatë ditës.
o Në mbrëmje.
6.Me kë e vizitoni sheshin?
o Dal vetëm.
o Me familje.
o Me shoqëri.
o Me të tjerë.
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7. Pse e vizitoni sheshin?
o Bie rruga për në punë.
o Të pushoj.
o Të eci ose vrapoj.
o Të takoj dikë.
o Të blej diçka.
o Të punoj.
o Kur ka aktivitete.
8.Sa kohë kaloni në shesh?
o Më pak se 10 minuta.
o 10 deri 30 minuta.
o 1 deri 2 orë.
o Prej 2 deri 6 orë.
o Më shumë se 6 orë.
9.Si shkon deri në shesh?
o Duke ecur.
o Me biçikletë.
o Me transport publik.
o Me veturë.
10.A jeni të kënaqur me dizajnin dhe funksionimin e sheshit të Podujevës?
o Aspak i/e kënaqur.
o I/e pa kënaqur.
o I/e kënaqur.
o Shumë i/e kënaqur.
11. Çka do të shtonit/ndryshonit në sheshin e qytetit?
o Më shumë hapësira të gjelbëruara.
o Më shumë ndriçim.
o Më shumë hije.
o Më shumë hapësira rekreative.
o Më shumë hapësira për shitje/blerje të vogla.
o Më shumë vende për pushim.
o Pjesë për argëtim të fëmijëve.
55

